Afgelopen zomer was het weer komkommertijd. Dat betekent dat weinig nieuwswaardige berichten de volle aandacht krijgen. Dit jaar stond de komkommer zelf in het middelpunt van de belangstelling. De *Cumumis sativus (*soortgenoot van de augurk, familie van de courgette en van hetzelfde geslacht als de meloen), werd ervan verdacht een levensbedreigende groente te zijn. Het is niet voor het eerst dat de komkommer de gebeten hond is. Al eeuwen geleden stelde de arts Lemery dat de komkommer moeilijk te verteren is en geruime tijd in de maag blijft. Hierdoor is de komkommer niet voor iedereen weggelegd, aldus de heer Lemery. Alleen jonge mensen met een heftig en nerveus karakter konden zich aan deze groente wagen. Het blijken momenteel inderdaad vooral jonge mensen te zijn, en dan met name vrouwen, die worden getroffen door de EHEC-bacterie.

Op 1 juli had de EHEC-bacterie 49 overlijdens en 4073 ziektegevallen veroorzaakt verspreid over 16 landen. Escherichia (E.) coli bacteriën zijn vaste bewoners van de darmen van mensen en dieren. De meeste van deze bacteriën zijn onschadelijk. De Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) zijn echter ziekmakende E. colibacteriën, die de darm aantasten. Sommige EHEC zijn bovendien in staat toxinen te produceren. EHEC die Shiga toxine produceren, worden STEC genoemd. Omdat infecties met STEC vaak veroorzaakt worden door consumptie van onvoldoende verhit vlees, staat de infectie bekend als de 'hamburgerziekte'. Barbecueën lijkt hierbij een rol te spelen; 60 tot 75% van de besmetting met EHEC en STEC vindt plaats tussen juni en september. De EHEC-bacterie die in Duitsland is aangetroffen (E. coli O104;H4), behoort ook tot de STEC-bacteriën. Dit type is wel eerder bij mensen gezien, maar is een zeldzaam type dat nog nooit voor een uitbraak heeft gezorgd (Voedings- en Warenautoriteit, 2011).

Er ging geen dag voorbij zonder dat de EHEC-bacterie in het nieuws was (of dat te wijten was aan de bacterie of aan de komkommertijd laat ik even in het midden). De verdachten (komkommer, tomaat, taugé, bietenspruiten) werden op grote schaal gemeden, al dan niet op vrijwillige basis of ingegeven door een nationaal importverbod van verdachte Europese groenten, zoals in Rusland. Alleen al in Nederland wordt de financiële schade op zo'n 150 miljoen euro geschat en is meer dan 30 miljoen kilo groente direct tot compost gebombardeerd. Deze cijfers laten zien dat de angst voor EHEC er goed inzit, ondanks dat het risico op een infectie bijna verwaarloosbaar is, en in ieder geval vele malen kleiner is dan meer alledaagse risico's zoals simpelweg deelnemen aan het verkeer.

Dat mensen moeite hebben met het adequaat schatten van risico's mag dan bekend zijn, toch lijken bacteriën en virussen een aparte categorie te vormen van zaken die ons angst inboezemen. We zouden zelfs van een virusvrees kunnen spreken. De literatuur over risicoperceptie suggereert een aantal mogelijke verklaringen voor het overschatten van het risico van bijvoorbeeld een EHEC-besmetting. Allereerst is de blootstelling aan virussen en bacteriën onvrijwillig. Tevens heeft een besmetting mogelijk nare en irreversibele gevolgen (bloederige diarree, uitvallen van nierfunctie met de dood tot gevolg in het geval van EHEC). Het gaat vaak om een zeldzaam type bacterie, die besmettelijk kan zijn, maar waarbij de bron van de uitbraak nog onduidelijk is. Vaak is er dus ook wetenschappelijk nog weinig over bekend. Daarnaast lijken (vooral de Duitse) autoriteiten elkaar tegen te spreken, en wordt de informatie over de bron van EHEC steeds aangepast en gerectificeerd. Al deze factoren dragen bij aan de angst voor EHEC, maar kunnen ook de angst voor besmettingen met Mexicaanse griep, Q-koorts, vogelgriep of SARS verklaren.

Al sinds mensenheugenis vormt de virusvrees een bron van inspiratie, getuige de grote hoeveelheid boeken, films en toneel over dit thema. De film *'Outbreak'* bleek een regelrechte kaskraker en werd genomineerd voor verschillende *awards*. De film beschrijft hoe een Ebola-achtig virus via een allervriendelijkst doodskopaapje van Zaïre naar de VS verspreid wordt. De VS wil graag bombarderen, maar gelukkig weet Major Salt dat ternauwernood te voorkomen. Dat laatste lukt helaas niet in de film '*The Crazies*'. Hierin zien we hoe een virus zich via het waterleidingssysteem verspreidt in een afgelegen Amerikaans dorp, waardoor de dorpelingen elkaar te lijf gaan met allerhande tuingereedschappen. In *'I am Legend*' krijgen we dan de afterparty, de wereld is reeds ten onder gegaan aan een -door de mens gemaakt- virus, oorspronkelijk bedoeld om kanker mee te genezen. Naast deze ongeloofwaardige apocalyptische vertolkingen van onze virusvrees, zijn virussen door de jaren heen ook regelmatig het onderwerp van bespreking geweest in meer highbrow cultuuruitingen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het boek 'De Pest' van Nobelprijswinnaar Albert Camus of in het werk 'Spaanse Griep met zelfportret' van de schilder Edvard Munch.

Hoe groot de aandacht voor virussen in media en cultuur ook mag zijn, zo weinig lijkt er over te lezen in de psychologische literatuur. Ondanks dat zich de laatste jaren toch een behoorlijk aantal nieuwe infectieziekten heeft gemanifesteerd, stuit ik met een *quick-and-dirty* zoektocht op slechts een handjevol artikelen dat de reacties op de uitbraken van afzonderlijk SARS, vogelgriep en de Mexicaanse griep bespreekt. Vreemd genoeg lijkt literatuur die dieper ingaat op risicoperceptie van en angst voor virussen in algemene zin en in vergelijking met andere gangbare risico's te ontbreken. Wellicht een niche voor gezondheidspsychologisch onderzoek? Bestaat het fenomeen virusvrees? Zijn onze angsten voor virussen en bacteriën van een andere orde dan andere bedreigingen voor de volksgezondheid?
